Шитря Богдан, студент 3 курсу,

Київського Міжнародного Університету

Науковий керівник к.ю.н., доцент О. С. Бісюк

«Покарання за умисне вбивство. Чому це так важливо?»

Із давен вбивство вважається злочином проти людяності і засуджується як мораллю, так і системою норм і правил, пов'язаних з законом. Заборона на вбивство була одним з перших табу в людській культурі. В основному це було пов'язано з необхідністю відтворення і зміцнення суспільства. Бажання загрожувати людству вимиранням вбиває, тому вбивство було засуджене і заборонене в місцевих громадах-клани, племена і т. д. принаймні, розвиток великих людських суспільств, включаючи публічні закони, табу на вбивство у вигляді закону, значною мірою є обов'язковими для всіх членів громади. Відомо, що перший закон (написаний, кодифікований за допомогою зводу норм і правил поведінки, а також заборонений) формується на основі загальноприйнятих норм моралі, формалізованих і закріплених в законах.

Вбивство трактується як злочин практично у всіх законодавчих системах-древніх і сучасних. Посягання на життя іншої людини може бути виправдано мораллю і законом лише в особливих випадках. Для різних суспільств, культур, політичних систем ці питання різні. Одна з перших заповідей Біблійного Моиїсея, визнаних як іудеями, так і християнами, говорить: "НЕ УБИЙ!" Старозавітні правила, що мали для древніх іудеїв чинність закону, дуже конкретно визначають убивство як антигромадське діяння. Якщо, спираючись на положення Біблії, перший убивця на Землі був - Каїн, покараний вічним вигнанням, то згодом за заподіяну іншому смерть покладалася смерть: Хто вдарить людину, так, що він умре, так буде відданий смерті… а якщо хто з наміром умертвить ближнього підступно (і прибіжить до жертовника), те й від жертовника мого бери його на смерть".[10, с.69]

Вбивство - це незаконне позбавлення життя. Тому не є вбивством, наприклад, позбавлення життя людини в стані необхідної оборони. Навпаки, згода потерпілого на позбавлення його життя не виключає протиправності діяння.

У ч. 1 ст. 115 КК України дається поняття вбивства як умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині. Крім того, у ст. 119 КК України передбачає відповідальність за ненавмисне заподіяння смерті. Тому загальне поняття вбивства може бути визначене як умисне або необережне заподіяння смерті іншій людині.

У ч. 1 ст. 115 кримінального кодексу дається поняття вбивства як умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині. Крім того, у ст. 119 передбачає відповідальність за ненавмисне заподіяння смерті. Тому загальне поняття вбивства може бути визначене як умисне або необережне заподіяння смерті іншій людині (позбавлення його життя).

У свою чергу умисних вбивств відрізняються ступенем їх соціальної небезпеки (тяжкості) на три види: так зване просте вбивство, тобто вчинене без обтяжливих або пом'якшуючих обставин (ч. 1 ст. 115); вчинене при обтяжуючих обставинах, так зване кваліфіковане вбивство (ч. 2 ст. 115) і скоєно в пом'якшуючих обставинах, так звані вбивства привілейовані.

Вбивство, вчинене в умовах очевидності, характеризується тим, що особа злочинця відома, злочин вчинено в присутності інших людей. Завданням розслідування є встановлення обставин злочину, виявлення речових доказів, встановлення особи жертви і мотиви злочину.

В кримінології вбивства часто класифікуються за величиною і характером первинної інформації, доступної в розпорядженні дослідника до моменту порушення кримінальної справи.

Об'єктом вбивства є життя людини. Початком життя слід вважати початок пологів. Посягання на плід людини до початку родового процесу не є посяганням на життя і може призвести до відповідальності за незаконне проведення абортів. Кінцевим моментом життя є біологічна смерть.

З об'єктивного боку вбивство може бути скоєно шляхом дії або бездіяльності. Для позбавлення життя людини може бути використаний як фізичні (удар ножем, задушення, отруєння), так і психічний (заподіяння душевної травми, що викликала смерть, підбурювання до самогубства особи, яка не усвідомлює значення цього акту тощо).

Суб'єкт вбивства - будь-яка особа старше 14 років за вбивства, передбачені статтями 115-117 КК України, і 16 років за вбивства, передбачені статтями 118 і 119 КК України.

З суб'єктивної сторони вбивство може бути вчинене як з умислом (прямим або непрямим), так і з необережності (злочинна самовпевненість або злочинна недбалість). Правильна кваліфікація умисного вбивства передбачає ретельне дослідження його мотивів і цілей.

З часу прийняття Кримінального кодексу України 2001 року предметом дискусій науковців неодноразово ставали питання караності умисних вбивств.

За вчинення умисного вбивства без обтяжуючих і без пом'якшуючих обставин в санкції ч.1 ст. 115 КК передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

За умисне вбивство позбавлення волі іншої людини законодавець передбачає менш сурове покарання ніж, скажімо, за так званий угон автомобіля.

Вчинення умисного вбивства за наявності принаймні однієї з обтяжуючих обставин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним ув'язненням.

На сьогоднішній день, ціла низка питань караності умисних вбивств, зокрема умисних вбивств при обтяжуючих обставинах, залишається відкритою і вимагає свого вирішення на законодавчому рівні.

За життя людини, яка порушила найсерйозніший злочин-вбивство. Вбивство в кримінальному праві є винним у заподіянні смерті, в посяганні на життя іншої людини.

Метою нападу було вбивство не тільки біології людини, але і певний набір соціальних відносин, спрямованих на захист цієї людини. Кримінальний закон містить низку кримінальних норм, які захищають ці відносини-статті 115-119 Кримінального кодексу України.

Умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Частина 2 ст. 115 КК України передбачає кримінальну відповідальність за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.

Обтяжуючими обставинами ч. 2 ст. 115 КК України є :

* Умисне вбивство двох або більше осіб;
* Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;
* Навмисне вбивство заручника;
* Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю;
* Вбивство, вчинене небезпечним для багатьох способом;
* Вбивство заради наживи;
* Умисне вбивство з хуліганських мотивів;
* Умисне вбивство особи або її близьких родичів, вчинене у зв'язку з виконанням потерпілим свого службового або громадського обов'язку;
* Умисне вбивство, вчинене з метою приховати або полегшити вчинення іншого злочину;
* Вбивство, пов'язане з зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом;
* Умисне вбивство, вчинене на замовлення;
* Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою людей.

У теорії і практиці оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ профілактика злочинів розглядається як широке коло суміжних видів діяльності, здійснюваних органами державної влади і широкою громадськістю. Вони організовують профілактичну роботу в основному не тільки на соціальному рівні.

В цілому під попередженням злочинності розуміються ті заходи, які безпосередньо спрямовані на виявлення і постановку питань і обставин скоєння злочинів, їх попередження і припинення.

З моменту прийняття Кримінального кодексу України в 2001 році дослідники неодноразово обговорювали можливість покарання за умисне вбивство.

За вчинення умисного вбивства без обтяжуючих і пом'якшуючих обставин в санкції ч. 1 ст. 115 КК України покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Не можна не звернути увагу і на те, що незважаючи на пріоритети в ієрархії суспільних цінностей, які дані в частині 1 статті 3 Конституції України, законодавцю досить дивне покарання за порушення таких цінностей. Це можна проілюструвати зіставленням санкцій, передбачених частиною 1 статті 115 України і, наприклад, частиною 3 статті 289 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і незаконним захопленням транспортного засобу. Як бачите, за тяжке вбивство в в'язницю іншої людини законодавець передбачає менш сурове покарання ніж, скажімо, за так звану крадіжку автомобіля.

Враховуючи викладене, вважаю, що законодавець повинен переглянути верхню межу покарання у виді позбавлення волі на певний строк у частині 2 статті 115 КК України, підвищуючи її на 25 років (з відповідними змінами в нормах Загальної частини Кримінального кодексу).